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PROLUSIO
ANIMADVERSIONES AD QVAEDAM PLATONIS LOCA
CONTINENS, ·
QUA

EXA.MINA AN~UA ET DISCIPULORUM ALIQUOT ORATIONES

IN SCHOLA NICOLAITANA
PATRONIS FAUTORIBVS ET AMICIS
SCHOLAE ET SUIS
'

PRAENUN TIA T

.THEOPIL SAM. FORBIGER
, SCHOLAE RECTOR.

LI P SIAE
EX O FFIC INA GLUECKil
c iolocccxxrY.
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Aute hos XIX menses cum prolusionem actionis scholasticae super aliquot
Demosthenis locis emitterem, ostendi, me proxima scrihendi opportunitate oblata
~imili ratione et instituto de Platonis nonnullis dicturum; non quod putarem
me aliquid prolaturum, quod virorum graece doctorum admodum interesset
cognoscere, sed quod discipulis tum meis, quibuscum Platonis _C ritonem et AIcihiadem 1, legcram, partim dicta in memoriam reuocare, - partim, quae in
Iectione scholastica copiosius dici non potuerant, nunc paullo ac€uratius proponere visum esset. Itaque iam e Critone, nam plura huius lihelli spatium non
capiet, quaedam tractanda sumam.
Crit. I. p. 45. a. St. P. I. vol. II. p. I45. Bekker. xal n xal
liJE(!yin;rat (tVE(!YeTcirat) V'!r'' lftOV.

C1~to a Socrate interrogatus, quomodo tandem carceris custos ipsum summo

mane tam facile intromiserit, ·hoc duplici de caussa 1actum respondet, primum,
quia saepius hue ventitando illi iam fere familiaris factus sit, tum quia etiai;Il a·
se munuscula accipiat acceperitue;

quod posterius ve~bis, quae supra scripta

suot, dictum legimus. Hie ergo primum quaerendum est de formula xai '" r.ai,
qua priori caussae altera adiuncta est. Haec verba inde a Stephano per omnes fere
editiones propagata Fischerus mutauerat in xed rot xai, quod illam scrihendi
rationem adeo ferre non poterat, vt omnia anctorum loca, vLi occurreret, co,rrigenda censeret;

in quo Hemslerhusium quoque') couseutientem h aLuisse vi-

1) ad Lucian. Somm. c, 16,

1*

-··

4

detur. At quia vir docti.ssimus .suum xai rot xal tantum duarum editionum aucto.::
ritate receperat, cum et quidam Codd. Steph. et optimus Ule Tu.bingensis, et iatn
Beckeriani praeter vnum omnes ~t, non rot habeant; et quia hoc xcxiro£ xa~ hanc
vim. habet vt priorern seutentiam vel corrigat, vel in mains augeat, (vt latinum ct
.
'
vero etiam, et tamen etiam, verwn tam en etiam,) quorum neutrum est huius loci:
propterea iam Buttmannus 2 ) rectissime lectionem xai n r.al reuocauit, quem deinde
Beckius Bekkeru~ Stallbaumius secuti sunt. lam vero quaeritur, · quid hoc
' .
.
'il.ai n xa£ significet? Hie vero vP-hernenter miror, hanc non infrequentem apu:d

'

Atticos formulam nondum, qU:od equidem sciam, (nam fortasse aliqua non ~egi,)
ab aliquo virorum doctorum accurate explicatarn esse. Hoc . ego breuiter sic
expedire studeho.

Cum praecedenti sententiae (vt hie: · ;vv~&1Js if~IJ p.oi ianv)

_1tlia sic subii<:itur vti hie: xai n xal ivceyh:rrrcn vn' l[J.ov, tum ergo prius xal nihil
e~t nisi copula, han'c nonam sententiam priori adnectens; alterum vero xa6 non

est, vt quid;mi falso opinantur 3), otiose adiectum, siquidem haec parlicnla nunquam otiose aut .sine seusu ponitur 4), sed _indicat potius, uouam 'aliquam rem
priori adiungi, et est per etimn. i~terpretandum; 'iam vero medium -interpositu~ it · non est, vt aliquis putet, accusatiuus, quem obiecti dicunt, pendens
a verbo, sed casus ahsolutus prononiinis infiniti, quem vulgo per ellipsin prae-.
positionis %cad explicant) isque monet lcctorem, alterum hoc, quod per xa£ additum est, non esse totum aut integrum, nee prorsus aut omniuo, sed quo-

danunodo tau tum, aliqua ex parte, aliquatenus, cogitandum, Haec vt clm·ius
appareant, neue. quis haec a me ,temere surr.na putet> age, exemplis aliquot e
Thucyclide, (rui omnium frequeutissime hac formula vtitur, probatum dabo,
Sic ergo l.iistoricus I, 1 o 7. nan·at,. Athenienses Lacedaemoniis e Phocide pe~

2)

in edit. 3., IV. dialogorum Plat. Berol. 1811. 8.

3)
4}

v. c.. ~ticker, ad Thucyd. IJ, 1:21, Viger, c. 8, §. 7•1 'p. 5:2!1. 5:23, H.
Venssune hoc docuit Hermann. ad Viger. p. 83.7. n. l2o~.

/

•

I

_,. 5 .......
Isthmum domum redituris infesto agmine obuiam ii:sse,' emsque consilii han£
caussam tradit, quod putauerint, hostes nescire, qua sibi trauseunclum sit, tum
addit: l!ai n xa/, -.ov OllfWV Y.awkvCJc(JJr; vrrmpi~' 5), Alteram ergo caussam habebant ,hanc, quod suspicio iis erat, Lacedaemonios velle po-pularem Athenis
statum subuertere; sed ea caussa non adeo multum valebat, cum illi non dum
in propinquo essent, ipsi vera, qui Megaram in p.otestate haherent, facife illos
a suis finilms arcere posscmt; hanc ergo accessoriam et leuiorem 'caussam sic
subiungit: xai n r.a/. vno1pic,.t x. }.,, hoc sensu: . obuiam iei un.t arbitrantes illos iu
transitu haerere, et quodmmnodo etiarn suspicione moti etc, Alia loco II,
1 7• tradit, sub initium belli peloponnesii-, cum collecta in vrbem plebe rustica
Jomiciliorum inopia esset, -.o II~:J..aCJytxov habitari coepisse, quamquam et diris
deuotum fuerit, r.af. n xa£ llv{hr.o; t-tavu.[ov ax(?OUAcvnov our.wJ..vc. Prior caussa
per se sola satis grauis erat, vt homines ab hoc loco arceret, sed accedebat tamen
etiam pythici oraculi extremum carmen; hoc vero quod oLscnrius erat et valde
ambiguum, (nam ahiguitatem Thucydides ipse demonstrat,) non admodum ho-(
mines impediturum fuisset, quo minus illam vrbis partem incolerent; erg·o dicit r.ai n xa£ lxwJ.vc, et aliquantulum etiam impediebai. - Tum porro IV, 5.
Lacedaemonii Athenienses a munienda Pyla, cum facile possent, tamen non
prohibuisse uarrantur, quod hunc conatum vt .inanem. et tenuem c~ntemserint,
xai n r.al 6 ) av-.ovg 0 O"FfllXT:O(; (ipsorum Lacedaemoriioruin) g.~ lv Taig "A&~vatr;
(in Attica) wv inlCJJ.E· At hoc profecto eos ah adoriendis hostihus retinere nou
poterat, cum, quae in Elide essent, 1 copiae sufficerent; sed contemuebant
omnem ilium conatum munitionis : tamen, quod fortasse nonnulli eorum pru-

, 5)

Sic enim rectius legi videtur quam u1!'o'f!ct ~v.

Vid, Bene~ict. ad h. 1, et Poppo

Obss. crit, p. ·1o6·, vbi etiam hanc lectionem "· '~'' "· contra Uen, "·
defendit.

fi)

Sic, non aliter, scribe11dum esse, iam recte censuit Wassius ad h. 1.

'1'01

u. bene

-

6-

d.entiores malebant totis viribus Athenienses adgred.i, vt ah hoc litore prorsus
depellereut, propterea integri exercitus absentia poterat iis impedil,llento esse;
'hoc illud est: et nonnihil etiam eos impediebat exercitus in Attica . absens. _
'Ex his ~g;itur locis, quibus alii multi et in ipso T hucydide 7) et in aliis aucto1,ihus S) similes sunt, si recte declaraui vim formulae ~ai n xai, vt significet id
qu~d supra posui, (1uodue his vernaculis reddi possit: und w~hl · auch, und
.auch etzva, und so -ziemlich; ii1 hoc quoque nostro Platonis loco idem _sensus ei
subm-it. Nimirum · Crito, cur career si~i 'a iauitore apertus sit, ostensurus dicit
qui.dem, se iam dudum notitiam cum eo contraxisse, sed cum facile l)raeuide~-et Socratem .dubitaturum, au hoc satis caussae sit , siquideni eiusmodi homines non facile ne notis quidem sine donis gratificentur, hoc quoque obiter addit hominem munuscula a se ·ferre. At, vt Plato Critonem finxit modestissi-

' et valde cauentem, ne Socrates putet sui .gratia magnos ab eo sumtus
mum,
fieri, non potest ita simpliciter dicere: dona a me accipit; ·verum e~tenuat ipse.
haec sua dona, patum modo aliquid a se datum inuuit : xai n xal lvc~yinrrat,
atque eLian1. aliquautulum munusculi a me accepit.
Huic autem Critonis modestiae egregie conuenit tempus perfectum
\ · EVE~'i'inrra~, quod pro vu~gato praesenti induxit Fischerus, et defensum a W ol-

fio etiam Beck. Becker. et Stallb. in contexta receperunt.

Non euim assentiri

possum Buttmanno, Stephanianum illud t:VEf!Ytuirm defeudenti, quod de eo,
quod saepius fiat, accipiendum hie praestet, Scilicet mihi primum potior videtur

7)

v. c, IV, 31. 83. 121, vbi etiam aliam particulam aut pronomen· interposuit, tum J,

1.26. n, 15. 93· etc. vbi Mal 'rll; Mal, Keel 1'Jll6t; xoci occurrit. Con£. Poppo I. I.
8) Sic ap. Demosth. 1f, 71'ttpa11'pE.I1{3. p. 4o2. R. Lucian, Somn, e. 16. Pausan. Lacon.
:~.68. Kuhn. Arrian.

Con£. post Steph. in Thes, T. IV: App. ·p.
ltJ5. ~t Animadvv. in lib. d. dial. · p. 34. Hoogeve11. d. 11artic. p. B16• . Schii.tz• •

P·

II,

22.

et alios.

Boissonn, ad· Philostr. Her. p. 3lJ8, 45o.

-

7-

lihrorum :mctoritas qui perfectum tempus tuentur; non modo Cod, Tubing. -et
' secutus erat, ' sed XII. Codicum Bekkeri; qui omnes .in
Ficiui, quos Fischer.
hac lectione consentiunt, nisi quod in augmento inter ~V1'JQYir1]U!L et f:Vt(Jyi~n-ra' fluctuant; deiude hoc multo aptius est Critonis meati et sensui, qui,
si dice ret EVEQYEUtrat
EftOV' saepiu~ accipit' so let accipere dona (quotiescuuque hue venio) , ambitiosius de liheralitate sua praedicaret, quod cauere
quam maxime studet, quamohrem potius dicit EVE(Jyhnrat, atcepit aliquando a
me aliquid,
Quae omnia si recte hahent, totius loci sensus germanice sic
}lOssit redd.i : Er ist schon sehr bekannt mit mir ~ weil iqh so oft hieher
komme; zmd dann hat er auch wohl ( einmal) ein Geschp~ k von mir erhalten.
c. 5. p: 44. c. St. P. I. vol. ~I. p. z45. BeH.eri.
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H 1'}v cr..OV

dt-tc'J..i;aat.

Hoc in loco Crito , si Socrates, ut e care ere a ufugeret, sibi pcrsuaderi non pateretur, sibi ipsi dicit praeter talis et tanti amici iacturam laliud
incommodum impendere; homi~1es enim suspicaturos se, cum potuisset Soc;ratem eripere, omnem eius curam deposuisse.
Hanc senteutiam statim apparet iuesse verbis praescripLis, quae ex admodum perturbata librorum scripto-

rum et editorum scriptura sic a Stephimo constituta sunt, nisi quo~ pro infinito dt-tcA1]aat optativum posuit aftcJ.iwmft~, quod in de in onmes edir.ion.es
postea euulgatas deriuatum est.
Cum autem o~nes vidissent, verbum ooxciv
sequen~e wg cum optatiuo plane 'non esse graecum' non n:odo J:ischerus'
sed post eum edito~·es omnes receperunt aftE.A ~aa£ : rectiSSime ; siquidem
haec Iectio non sol urn IV Codicum et Ficiui, quos Fisch. secutus est, sed
etiam XII. Codd. Bekkerianorum auctoritate nir.itur.
At vel sic tamen remanet difficultas grammatica ; nam ooxw ws aftcJ..i;aat non magis graectlm
est, quam ws dfuJ..,fawftt, ' Quid igitur faciendum huic particulae ws, quam

. ,.

~mnes Codd. commum -consensu tuentur ?

Respondet Fische~us; wg nori
esse cum dp,~J.~crat iungendu:m, sed crun oios u wv; scilicet vt constructio
Hoc im' :sic procedat: noi.l.otg 8o~w C:tul.ijom; wg oio~ i-e wv (JE (iW~Hv;
probat quid em Buttmannus, quasi talis iunctura praeter linguae morem sit;
. ipse tamen se ex ilia, quam dixi, difficultate' non expedit.
Ego vero hie
nihil praeter morem linguae sumtum video, immo hoc d1s otog -u wv censeo
esse ;).J, 11 vtxwrarov. · Quod ego non sic volo intelligi , quasi wg simpliciter
cum ofos TE iurigatur 9) , sed -quod cum participio wv iungendum sit, sicuti
Constat enim inter omnes, qui
latina vt, vtpote, participiis praeponuntur.
vel' pa~um graece soiunt, particrila~ wg non modo cum casihus ahsolutis pa~
nclpwrum coniungi 10) , sed etiam recto casui, cum in appositione est ad
uominatiuum -suhiecii, praemitti posse 11 ).
Quanquam igitur noh probo
Fischeri sententiaxn, nominatiuum wv h. l. ·' positum esse . pro genitiuis conliequentiae, quae fortasse Butt~ annum mouit, vt omnem: illam Fischeri rationem rel.iceret .; . tamen non video, cur wg non -possit cum participio w,;
mng1, qnod per verb{im oo~w cum suhiec~o primae personae cohaereat, quasi

9) · Si quis forte putet hoc fieri posse,

cum tamen dicatur r.i~ oT&vrE 1 id Ionge aliua

. , e~t generis; nam w~ oTovr.s aut, quod idem est,
tum fieri potest.
10)

w~

ouvarov, significat : quan-.

Genitiuis consequentiae, vt v.o cant, addi notissimum 'est;

et exempla plura sun~

ap. Zeunium ad Viger. p. 55g sq. H. De datiuis absoluti vid. Matthiae Gramm.
§· 568, n. r!, p. m. 8'3o, De accusatiuis multa· collegit Fischer. ad Weller. T. III.

p. 388. s, -

Nominatiuo etiam absoluto iungi, putabat Zeun. I. c. sed Herm. ad

eum loc. P• 852. hos non eise nominatiuos absolute positos ostendit,
u) SiM . cum participium col1aeret cum verbo 1 quod ad idem subiectum refert11r.
Locis nb Hermann o 1• c. commemorar1s al'1a mul ta add 1· possunt v. c. Thuc, lV1 5,

"-;~ ).'1-f&.uavo', Soph. El. v.

1025.

eel~ ~Jx; atlliO'p~a-ova-a.

1

\

-

9

wv

on

dixisset : vo~-tiaovaw ol noiJ.o~
l r ttl aov nfdl.rwa w(; olo£; -rc
ac aw~~w7
Sed hac opportunitate ohlata monendum aliquid videtur, fortasse non superfluum, cum Buttmannum adeo, at qualem virum! videam in hac opiuione ~

ws

esse, xo
hie tantum, nescio cuius perspicuitatis cm.1ssa, ergo sine signifi.Ego vero sicui omnino non concessecatione a scrip tore insertum fuisse.
rim
vnquam otiose et sine significatione poni u); ita etiarn hoc loco suum
Scilicet omriino
ei sensum, eumque admodum suLtilem, inesse contendo.
w~ participio additum plus signi:ficat' quam participium per se solum ' non
ergo eum tantum, qui aliquid est aut fuit, qui . aliquid fa cit aut facturus est,
sed eum, qui talis est, et existimatur esse , vt aliquid esse vel facere possit,
<;leheat, velit ; respondet ergo Iatino : is e1t, qui faciat, vt, cum v. c.
hoc graece dicendum esset, Non videtur Caius is esse, qui lab ores constan•
ter· ferat, id sic aiceretur: ou ooxtt o Taros
xa~UQWS imop.ivwv xovg :tovovg .
.
'
quod quilihet statim videt plus esse , quam ov ooxct vno~-tivwv, vel imop.ivEw.

ws

ws

ltaque in loco Thucydidis supra tractato

IV, 5. lv

oAtyw~iq. btowvvro,

wg

orav

~~iUtwaw, 1j ovz imop.c.vovvxas ag;cf.g, i} ecdiiwg i,r;1!Jop.cVO£ {Jiq., non hoc tantum

ilgniflcat: contemserunt hostes, quod aut illi non exspectaturi sint suum ad·
uentum, aut quod ipsi oppidum facile vi capturi sint ; sed amplius hoc :
quasi aut illi non tam fortes sint, vt se exspectare velint, aut 'ipsi ii VIri_,
qui facile capere oppidum possint ;
quo contemtus ille ·multo fortius

12)

Ne in notissima quidem illa formula cJ~ sl~ otuov,- cJ~ 7rpo~ T'tvce, pro quo etiam
omissa praepositione w~ T'tva. et w·~ oYnov dici constat, w~ otiose positum existimo ;
significat enim consilium et volnntatem veniendi.

Qui venit 7rpot; 1wa. aut slt; 'n}v

-rroJ.wv, is potest vel casu eo delatus vel vi coactus venire; qui cJ~ 7rpot; -rsva. ~F·
X41'1X.I t

is Vtiquc VUlt eum aCcedere;

lpxm:u 7rpo' -rov ctsi'vce wt;

~f...Eu~op.svot;,

estque hoc idem {ere I ac

Sl

.diceretut

10 - ·
'·

exprithitur. , Sic in ~psius Piatonis Phacdro -p. 235. a. St. ( P. I. vol: I. p. 1'7.
Bekker.) cum Socrates de Lysia dicit: . eoo~w · pm .... o!~ xa~ 'l(Jt~ -ravn~ clen;ivah wg o.v .na vv cvnoewv -rov no.AJ.a Uy::tv nt(_)l. -rwv avrwv, non vult dicere,

eum 'sibi videri eadem his terue repetiisse, quia ei co pia non sit plura de ea-

.d~m re dicendi;

quod fere fuerit idem per idem dixisse :

sed hoc vult,

-quod ille non is sit, ex Socratis opinione , non tam facundus aut tam exerci·tatus in dicendo sit, vt satis copiae' ad dicendum . ei suppetat.

Et ecce·!

casu delati sumus ad locum huic, nostro tam similer;1, vt 'ouum non magis
sit

nam et hie habemus post ve rbum ~or.ctv CUm

QUO· ;

~lenxivat)

wg

cum 11articipio ( ca~

,;,,u),ijaat, W,g oiog

erunt :

-r~ ~Jv

ovx ~vrroi!wv) ,-

en o·w~w,.

ltaque et

SUO

infinitiuo ( EOO~c~

plane vt in nostro loco ;
~ haec

oo;w

nostra: sic interpretanda

suspicabuntur homines, te a me ueglectum esse , cum tamen me
\

eum esse existiment, ( nempe--tani. diuitem, tam potentem amicis , tam pru-

)

deutem. aut callidum) , qui facile te hinc eripere potuisset ; ,nostri fcr e dice. Tent ~- da ich, doch ger.ad'e der. Mann wi:ire ,. der im StaNde gewe.sen 7vcir ,
clich :tu retten.
Vidit hoc et _sensit etiam Morgeusteruius 1 5) ~ quanquam
mentem suam non satis perspicue declarauit; quare profecto non erat quod
;w erusdoriius 14) eum acerbius exag-itaret.
'
Ci

I

5. p. 45. e. St. P. I. v. II. p. I·4S. Bekk.

Wf; lywyc Y.a6 .Um~ aoii Y.at imh~ 1lf1-';;V 'CWV (J(~V brti1)0EtWV
fta£, p.~ oo~tl - - - - - ownupwyivat 1}~ac; oo;uiv.

aurx/wo-

Inter argumenta , quibus .Soc1~ati, persuadere- vult Crito , vt sua cete_.
rorumque· a~icormn opera vtatur ad aufugiendum e carcere, hoc quoque est,

:~3)

Symbolae . erit. in Plat. Critonem 1 Dorpati x8x4. ! ..

I4) in P~ogr. notas in Crit. et Alcib. I. continente,.. Lipsiae 181 5. p. &.

I

'•

,

- -~

11

quod eum vult etiam anncorum suorum rationem habere , qm, s1 1psum
passi f~eri11t extrema supplicio affici, m.alam famam sint incursur~. ·Hie
ergo dicit : vereor, ( cd(Jxvvo,uat), ne omnis tua caussa per nostram ignauiam.
sic acta videatu~ ; et postquam hoc in vniuersum dixerat' anav TO n~ayp.a
-ro m~£ (JE, iam hanc caussam in tres partes diuiclit '5) : · cL(Jooog rijr; oixng,
avrog 0• aywv' TO u).ww'lov oi; 7:0Vrl' sc. mors Socratis~ , qui nee litis aesti.:..
matione nee fuga e vinculis supplicio ereptus sit; de his autern · sinml sumtis

n

denuo dicit, se vereri, p.~ vo~!7 (quod sane repetei1clum est), xar.i~c nv£
·"at avavoeiq Tfj ?]~t_lTi(!Cf Otanccpwyivcn 1]par;' nobis i'gnaris et in$ciis' et 11olentibus scire , ergo .neglig·entibus , non curantihus, accidisse.
Haec quidem
omnia bene cohaercnt e~ plenam atque integram sententiam· continent, quae
his verbis finitur otmucp;vyivat i},uag.
At his iam additur oor.c'iv, prorsns
otiose et sine sensu;

itaque hoc verbum virorum doctorum ingenia et studia

varie exercuit, cum nemo vide ret,

quonam hie infinitiuus referretur.

Sci-

oogv'

nemo

Iice,t cum totius loci constructio pendeat ab his at(Jxvvopat ft1}
san us coniunxerit : flri 00~1 ooxc'tv ; et awx/JVOflClt OOY.El])

'U'

vereor ne quid

videatur, non e£t graecu:m ; nee si de vltima tantum parte a ceteris separata valere hoc velimus xa£ To u},wm'iov Tovri: otamcptvyivat i;p.ag _ ooY.liv,
hoc mag1s procedat', quia t:tmen des it verbum a qpo iufinitiuus ptmdeat;
avaxolov8·iav vero cum Fischero s~mere sicut onmiuo non placet, ita etiarn
non apparet, nee a 'Viro do~tissimo perspicue declaratum est, quaenam vera
et iusta constructio esse debeat ; denique W olfium et Morgensterniuni, qw:
tna m~mbra quidem couinngunt cum vne> verba mn(!a;:8at, sed his additum
hoc ~olunt xaxiq TtVt Y.. cev. l". 1lfl· Otamcpwyivat 1Jp.a~ OOY.~'iv-' hoc ordine
comtructionis et sensu : 1lflaS ooxe'iv otamcptvyivat r.axlq nv~, ne videamul'

t5) Jam Cornarius in Eclogis p. 7· scite monuit, haec tria comparari cum .u ibu•
partibus fabulae scenicae 1 11'poTd.rrE.I 1 brt1'XG'el, " ,C¥1'et(f1'flOifJj.
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-effugiss~, scil. -rov :xlvJvvov aut tortasse T~v oaniXYIJII, lios ergo VV. DD •.

propterea sequi non possum, quia primo vel sic non apparel, vnde repente
infinitus modus hue veniat; deinde quia tum certe post verbum -r~s n(!a;Ewg
interpungendum et inserendum esset :xa£, denique quia iarn redundaret -rii
~f:'ETE(!ft ; nam quis ferat bonum scriptorem sic dicentem : nt-u.ir; Ota:rurpivya,ual
"""let twl -rji 1] p, Ed(! Cf ? Quae cum ita sint, coniecturae facta~ sunt a vi...::
ri:s doctis ,' quibus vitiolium hoc verbum emendarenl. Bnttmannus quidem
legi vult oou'i ; quod fateor me non satis iutelligere, cum Crito non dicat
quid vere videatur hominibus, sed quia ipse metuat ne iis ,videatur ; vude
hie iudicatiuo locus non est. Mudgius suadebat coniuncti"um ooxfj rescribi,
quod probabilius foret , si insuper ante xaxict nv£ iusereretm· 1-o], vt hoc vltimum a reliquis separatum sic construeretur: :xal ( aurzvVOf'et~) TO 'UAEVrawv--~n) :xaxict nvi - ---- otcmupcvyi'lla£ i;p.as oo:x fi ; at hac ratione non modo
plura mutanda essent, sed etiam tertia hac parte a prioribus seiuncta non
bene cohaerens et hiulca . fieret oratio. Si quid per coniecturam emendari
potest, quaerendus- erit infinitiuus verbi cum otanupwyiva£ cohaerentis, qu1
sensum loci nee turhet nee oneret.
V enerat mihi m mcntem verbum
-ryzErv., quod: in libris sec. X. XL XII. scriptis non nimis a similitudine
verbi ooxEill recedit, et quod hunc sensum haberet: omnia ista casu quo dam
accidisse nobis ignaris et negligentilms, qui te saluum .praestare potuissemus ;.
at nou audeo huic couiecturae inhaerere, quia difficile est explicatu, quomodo hoc notissimum et facillimum iutellectu verbum -rvzciv a librariis
omnibus,. velnt conspiratione facta, in oocxEiv mutatum sit. Hunc scrupulum
il quis mi4i eximeret, to tum locum sic putarem C_?UStituendum ; wg iywrl
xal imi(! crov xac vm~- 1lp.wv 1:wv owv

near~-ta 1'0

n<(!t

lmnzo<iwv alazvvop.a£, p~ o6~!1 ~nav J"O
cfl_ allaliO(!ict nvli T~ 1lfJ.HE~ct nc7l(!ctz8-at· "ct i '1} ti'crooo~ El~ TO

&xacrriJ(!tOIJJ~ wg dcr1]AifEg

l;ov p.1} llCJ<A&<iv, x a£ avrog

o aywv

l"ijg

otxrzg

wg

l}'iv~•o ,. x ~I. To rcl•.wmiov o~ l"ovrc, wcrn<(! wu~r~J.wg T~g 1l(>a;Ewg, xaxlct nvl
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c. 7• extr. p. 47. St. p. I55. Bekk.

0 Tcf ptll

0£i!l'eLlf ' {itJ..nov

iyixvno'

•o/

Ot aolx~ anw.UvtQ.

QJiia hie Ttique non de re , quae aliquando facta nunc quoque am•
plius ,fit-~ sed de eo quod s~mper et vulgo fit , agitur; et quia in The<>:-"
<lore to, qui hunc locum Iaudauit 1 6) , legitur iyivcro, clnoUvrae: propterea
Buttmanuus malehat aoristos poni iyiv~TO anwJ..~ro.
Mihi secus videtur;
nam etiam imperfect.a tempora hanc . vim habere, vt significent id quod fieri
soleat, satis docuerunt Fischems et Heindorfius 1 7); in Theodorelo autelll
vel ab ipso auctore vel a· librario , quorum altert;tter etiam ' in his im~
perf~ctis offendisset, fortasse consulto ~ic positum fu~t, vt lectori inter haec
tcmpora, quae proprie poni debuerant, optio relinqueretur.
'
c. 8· p. l.l:1:3. a. St.
p. r54. Bekk-er. '
Lf),).', iJJ {}avp.acm, o~rog I'"

o 7.0yog ov

o£c'J..r;l.v&cquv ifto'r~ cox~£

oftO£OS

Ela~ Tlf .?T(!OTEf!~·

Maxima est hoc· loco in lrhris scriptis editisque lectionis varietas, nee minor interpretum et criticorum dissensio, quae vt luculentius appareat, praec~...;.
puas varietates hie ex ordine iuxta se pouam, et cuiusui-'- veluti sedem,_vt chat·.::
tis parcatur, his numerorum notis s!gnabo: 1· sig·nificat editt. antiquiss. Ald. et
~asil. 1., 2. Stephanianam, 5. Cod. Tubingensem optimae notae, 4. Codd. quo"
Serranus in versione lat. secutus Videtur, 5, Priscianum, qui Lib. XVIIlp~ 1192:
Puttich. hoc loco vsus est, 6. Fischeri edit. 5., 7· Euttmanni coniecturam, quain
in ordinem verborum receperunt W olfius et Beckius, 8. Bekkeri et Stallhaumii
edi~iones. Legitur ergo jhic locus sic: O~TOS YE J..oyog,, Oll oul.r;A.v{}aftw, EfJOtj'E ooxti'
16) esp. ~U. 'If'. If, 2. P• 27.
.
lJ) llle ad Well, T. II. p. 258, luc atl 'fLeaetet. p.S.:~s. TDde etiam Mattbiaeu•
Grammat, suae intulit §. 5o3.
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7. Of-<0£0~ clvm xal neou[JOV,
8· eT£ OfLOWr;; ::lva£ niJ xa.£ l't(JOU(?0112 4).

Nolo iam in Ion gam disputation em de ·omni hac varietate et de. canssis singularum lectionum clescendere, de quibus legi possunt, .quae a Fischero,
Bt~ltmanno et W ernsclorfio 2 5) dicta sunt; sed hreuiter dicam, quid mihi videatur• . Scilicet ego, compa'ratis his variationibus et · totiu~ loci argumei1to et
11exu pensitato, haud lange a mente et manu Platouis aherrare mihi videor, si
legendum ducam : lf-<OL')'c VO%cf . ET£
o,uowr;; elva~ xa£ 0 l't(?O'UI?O!O. Haec sic explicare liceat: '0 A.oror;;,
ouA.rzA.v8=ap~:v; est locus de contemnendis vu1gi prauis
opin,}onibus, quell1 Socr~tes. in de , a verbis c. 6. nw10 o.Jv lev pcxeu:rmru x. "· J..
vsque ad hanc proxime prae_gressam Critonis responsionem, <!Jairz rae
J
~'wxr:aur;;, persecutus erat,
lam nullus ali us praecesserat locus, quocum hie
comparari p_osset; ergq n0i1 apta est Stephani lectio ·niJ nr:odelf, a qua equidem
11011 video quom9do .differat ·Bekkeriana ..iJ xa£ l't(JOU[JOV,
Nimirum. Socrates
uou vult hauc seute1~tiam cum alia ,quauis cornparare, sed, quia de eadem iam

ov

av

av

Sin~ vllo sensi1 ; et tamen denuo sic edidit, teste Fischero, lo, Patusa, qui Critonem inseruit EncyCI. philolog, Vol, I, p. 123, ss, v. Fisch. praef, ad ed, 3. dial.

P• X.

•

.19) Hanc leclionem Steplr. quid en'l nit se e Codd, hausiise; sed videtur polius Ficini
versionem et Cornarii Edogas secutus,

:w) .Cons~ntiunt, quoad

g'f'l Codd. Huet, vnus Paris. et vnus Ven, in Appar. crit, Bekkeri, quoad reliqna iidern et praeterea Clark. alius Paris, et Angel,, sed hi inuerso ordine 'TtP XIX) 1rp.
·

Sic legunt etiam

2

Parisiens. sed

o7rporspo' 2,

Hoc habent ex Bekkeri Codd. Coislin,
in Bas, 2. et Forster,

all, Paris, Coislin, Angel.

3 Paris. regii, Angel, Sic ediderunt Hopper.

23) But.tmannus quidem i~ Prisciano legi vult 1rporspov, sed vid, quae contra disputauit Wernsdorf, statim laudandus.
Non. opus videtur _a ddere Heusdii coniecturam in Spec, crit, in Plat, P• !4, propositam, audacen~ 1llam, nee tamen ad sensum loci. valde proficuam,
•· 25) m Prog" • aupra .comm, P· 7. 8.
24)

-

alio ·ten~po,re cnm Critone disseruerat, (dvaA.afJot.ucv <ovrov dw l.oyov dixit c~ 6.) ·
hoc potius dicit, cam nunc (lnoque, licct sua conditio valcle mutata si-t, non millUS certam et veram esse, quam tum vtriqu:e visa fuerit; sicut ergo in. princi-:pio huius disputationis c. 6. dixerat: butOIJ f-!Ot ~OE 1] TV;.Il {tyOVcV, aztvov . T(>
Of-!OtO£ gJCdvovm f-!0£ (ol A.rr;ot ov~ iv Ttf ~[L%{)Olj(}l:v D.~yov,) r.a£ TO~q dvrov~ %(2la{Jivw xai nru» ovfJ'iU(! xa£ rc~OU(!ov, ita nunc in fine totius loci idem hreuiter repelit: o~r:o~ I.Oros OftOtOS elva£ oou[ xai o rl(!DU(!o<;, h. e. ex Prisciani vera in- _
tcrpretatione, oTo~ rl(!OU(!O~, idem a.tque prior ille a nobis ol~m p_e1·tractatus,
11011 miiws verus (p1am ·antea fuit. ·
Quoni.am au tem in his verbis abesse pon
}1otcst id, quod praesens tempus indicet, quod mmc quoque rem tal em videri
ostendat, propterea addendum puto in, quo.d IV. Codd. auctoritate :firmatu:r;
et quia Priscianus, cum V. Codd. et edit. Basil. 2. habet avo,tww~, recte Fischerus inde fecisse videtur c2v Of-!O~oq, vt Socrates, pro. ilia sua modesta tl(!WViCf, di- .
xerit: videtur mrhi (si olim verus fuit,) nunc quoque tali.s futurus esse, sicut
autea c. 6. dixerat (J X f &o 'IJ "C,£ 0[-!C·LOl f-!0£ r.pcavovrat ol ),oyot ovs iv xciJ ef['lf,(!OCJ_{hv
iJ,ryov. Has ergo caussas habui lectionis sic constituen~ae~
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De pluribus locis platonicis ne disseram, tempus ipsum et spatium lilJelli monet; dicam· ergo potius, quid mihi haec scribendi opportunitatem attulerit. Scilicet instat tempus, quo e more et lege scholae nostrae Nicolaitanae
examina ai1nua IV. classium superionm1 agenda sHut, et or.;Jtiuuculae hahehuu...
tur . ah. adolescentihus, q111i a·d
cademiam ~ uobi ahimri scholam valere iubebunt; examinibus dieti ·sunt dies proximi Lunae et Martis, d. XXVI. et XXVII.
Aprilis; orationes recitabuntur die Mercurii statim secuturo post h.VIII. matut. Cum
auteql ad excitanda et alenda magistrorum non minus quam di.scilmlorum stud~a
cruam plurimum valeat, eorum quasi spectatores, testes. et arbitros habuisse Viros
doctos et iudicandi peritos, et beueuole atque· humanitev iudicare solitos; prae. misi hanc scriptionem, vt PATRoNos et FAUTORES scholae atque AMrcos nostros, quibus vacabit · et quorum commodo hoc fieri: poterit,. humanissime .roga•
rem' velint hanc scholasticam actionenl praesentiae sua:e honore decorare.
Quod autem adolescentes attinet e disciplina n?stra vel di~issos vel dimittendos, per huius anui decursum post eos, quos Conrector V. C~ collega mihi

. 'J

-
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eoniunct1ss1mus in programmate a. cbbcccxxm. emiuo nominauit, quinque
tantum discipuli classici a nobis. magistris ii iudicati sunt, qui ad academica literamm stud.ia dirnitti possent. Et duo quidem iam circa Michaelii festum auno superiore a nobis abierunt,
CAROL US ALEXANDER RAMs T HAL et
C AIt o L us 0 THE L L o Go E T liE , L i p s i en s e s ,
vterque Juris scient i a e ' operam daturus, vterque bonae indo lis et prohi
mons adolescens , qui c~m earn bonarum literarum scientiam ~onsecuti essent,
quam pro ingenii fa.cultatibus, et temporis in disciplina nostra · transacti ratione·, cuius partem etiam alteri morbus diuturnus eripuit, adipisci possent,
a nobis maturi studiis' academicis -iudicati sunt~ Tres autem nunc schola~
vale dicent, omnes Lip s i ens e s,
JULlUS GUILELMUS HE111PEL
collegae optimi filius, si quis alius, ingenii bonitate, studiorum . industria,
morum praecipua hones tate commendabilis, quem studiis academicis T he olo giae omnino maturum habemus,
GusTAVUS Lunovtcus ZEISSLER,
non minus morum probitate nobi.o earns, et literarum haud improhahili scientia
instructus, quae hu~c quo~e T he o log i a e studiis maturum reddat,
JULIUS ·KNORR,
laeto et alacri ing·enio, morum honestate quae haud facile reprehendenda fuit,
et literarum latina rum, graecarum et historicarum cognitione nobis ita probatus,. vt stadiis academicis, quibus I uris prudent i am culturus est, omnino rnaturns iudicaretur. Hi adolescentes igitur declamationes habebunt prior g rae c e,
re~iqui latine; po£t quas disci pulus ali us dassicus
,
EnuARnus HoEPFNER, Islebiensis,
discedentibus commilitonibus et amicis carmine v e r u a c u 1o gratulabitur et
pia vota faciet.
Hos ig~tur adolescentes vt, quibus ita visum fuerit, Viri Docti bene·uole andire velint, meo et collegarum et ipsorum illorum nomine iterUlll obseruantissiine rQgo. Scr. Lipsiae, in feriis Paschalibus a, cbhccc:u.IV .
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